

## چچیده

امروزه يكى از آسيب هاى جدى فراروى جامعه انسانى، ناپايدارى و تزلزل در خانوادهها و فقدان آرامش و روابط مستحكم ميان اعضاى خانواده است كه در صورت غفلت، ضربههاى سـنگگين و جبرانناپپيـرى بـر پيیكره جامعه اسـلامى وارد خواهد كرد. اين در حالى اسـت كه بـا تحقـق الگوى اسـلامى در جامعه و شـكلگیيرى سـبكى زندگى بومى و اســلامى در خانواده، به راحتى مى توان مانع گسـترش چنیین مشـكلاتى شـد. تحقق اين امر مـهم، منوط به ارائه و تبليغ انواع سبكـهاى زندگى مقبول و منطبق با آموزههاى دينى و اسلامى است. از اين رو در پ夫زوهش حاضر تلاش شده است با روش توصيفى به ارائه نكات مههم اخلاقى - تربيتى همچچون صله رحمى، ارتباط كلامى، نوازش كلامى، نحوه صدا كردن والدين، جايگاه پد ر وهبر، اهميت سلام، صريح بودن، دقت در امور و ... در محدوده حديث كساء پرداخته شود. وازگان كليدى: اخلاق، تربيت، خانواده، حديث كساء.



## مقدمه

سـبكـ زندگى به شـكل نوين، اولين بار توسط روان شناسى به نام (آلفرد آدلر) در سـال 19ヶ9 ميلادى ابداع شد و سپس محققان ديگرى نيز تعاريف گوناگونى بر اساس بينش عقايد خاص خود ارائه دادند . آنچه اغلب روان شناسان از سبك زندگى ارائه مى دهند، بيشتر بهـ بُعد فردى و شخصيتى پرداخته شده است كه نتيجه نهايى آن نيز نظريه هاى تك بُعدى است؛
 معناى شيوههايى از زندگى دانسته است كه انسان با تكيه بر نظام ارزشى و مبانى اعتقادى خود در زندگى فردى و اجتماعى و براى ايجاد ارتباط با محيط جامعه و پاسخ به خواستهها
 فرهنگى صـرف نيست؛ بلكـه زندگى ازعناصر متعددى تشـكيل شـده اسـت و هـدف از آن، اعتلاى ارزش هاى والاى آدمى و رسيدن به قرب المهى است (. كى بيانات مقام معظم رهبرى در
 از آنجـا كه خانـواده بـه عنـوان يكـى از مهمهتريـن نهادهـاى جامعـه، تشـكيلددهنده زيرساخت هاى جامعd معنوى است؛ براى تشكيل جامعd مهدوى بايد تربيت را از نهادهاى
 درآمده است كه مقاله (اقرائتى تربيتى از حديث كسـاء با روش تحليل محتوا)، نوشته امرائى، نظربيگى و عترتدوست (99 (1) از گَروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تربيت دبير شهيد
 حديث مورد واكاوى قرارگَرفته و پس از بررسى كمّى دادهمها، فراوانى وازَّان كليدى، مضامين اصلى و مضامين فرعى يا نقاط تمركز حديث اسـتخراج شـده است. بر اساس نتايج به دست آمده، مباحثى مانند اسـتفاده از القاب و كنيهها، سـلام و پاسـخ آن، اذن و اجابت و تأكيد بر صميميـت اعضـاى خانواده در متن حديث، از كميت بيشـترى برخوردار هسـتند كه آن ها را مىتوان محورىترين اصول تربيتى حاكم بر حديث كساء قلمداد كرد.


مقالات در ايـن حوزه اسـت كه بـا روش تحليل محتوا بـه نتايجى با درجه اعتبار بالا رسـيده است. بر اساس اين پزوهش، بشر همواره در زندگى خود پیيگیير كم و كيف تعليم و تربيت بوده

 معارف دينى معرفى شدهاند. مقاله ((بررسى آثار تربيتى حديث شريف كساء)، تأليف حسينى، اسـماعيلى و كمانكش (99ها) نيز به بيـان برخى از مـمهترين آثار تربيتى اين حديث شـريف پرداخته است. مهمهترين اين آثار راعبارتند از: بيان اهميت فرهنگً صله رحمه، رعايت توجه به خداوند هنگام درد وگرفتارى ها، توجه دادن به احترام به بهزركَترها و يكديگَر، رعايت حريم
 تأسى بها اين بزركواران. تأليفات گوناگونى باموضوع بررسى سبكـهانى تربيتى واخلاقى در آيات و احاديث و سيره
 خُلق زيبـا به معناى سرشت ياصفت معنـوى و درونى زيباست (حسينى زبيـدى،
 تغيير كمى و كيفى متربى است و فرايند تربيت در ابعاد مختلف اعتقادى، اخلاقى، آداب فردى



 قرار گرفته اسـت، در پ夫وهش حاضر تلاش شـر تـده است به توصيف و تحليل اين نكات با شيوه كتابخانهاى پرداخته شود. در اين پزوهش از منابع روايى همحچون بحارالانوار و ميزان الحكمه

 نكات چهـ تأثيراتى بر افراد خانواده دارد؟ حديث شريف كساء دربردارنده نكات ارنـات ارزندهای است

كـه در ايـن پ夫وهـش تنمها به چهار مورد آن اشـاره شـده و به عنوان برنامـه اجرايی، كاربردى و ارزشـمند در زندگى ارائه گرديده استـ. اجرايـى شـدن اين فرمان ها و استـفاده صحيح، بجا و خدایپــدانه از آن هـا نه تنهـا كانون خانواده را به سـعادتمندى و ممـرورزى توأم باعواطف شايسـته انسـانى مىرسـاند؛ بلكه زمينه شـكوفايى جامعه سـالم، پويا، سـعادتمند، مترقى و برخوردار از علم و دانش و تعهد و متخصص را نيز مهيا مىكند.

## نكات اخلاقى ـ تربيتى

اخلاقى بودن يا دانش اخلاق، قسـمى از علوم انسـانى و موضوع آن، شــناخت مصاديق ارزشهــا و بيانتَر راههـاى كسـب فضائـل وتركـ رذائـل اخلاقى اسـتـ يكـى از صاحبنظران حقـوق مدنى آن را اينگونـه معنـاكرده است: ا(تربيت طفل عبـارت است از آموختن آداب اجتماعى و اخلاق متناسب با محيط خانوادگى او و نيز كوشش در فراگرفتن علم ياصنعت و يا حرفه متناسب با زمان و وضعيت اجتماعى خانوادگى كه در آينده بتواند با به دست آوردن


ا. ارتباط با خويشاوندان
ارتباط با خويشاوندان، در احاديث و متون اسلامى با واڭه (اصله رحم)" به كار رفته است و به روش هاى گوناگونى همحچون رسيدگى و خبرگَيرى، كمك مالى وآبرويى و ... انجام مى شوده. صله رحم و ارتباط بَا خويشاوندان از سويى با ارائه ارزش هايى مثبت، موجب گسترش هنجارها


 آسان مىكند و از گَناهان نگَه مىدارد).

در اولين فرازهاى حديث كساء، ورود پيـيامبر اسلام



بزرگوارش و فرهنگی صله رحم است. اگر چه اسلام، تأمينكننده نيازهاى فطرى انسان است و پيشـوايان دينى نيز همواره بر ارتباط با خويشـاوندان تأكيد كردهاند، اما متأسـفانه جامعه مدرن امروزى با ورود به فضاى مجازى و استنفاده گسـترده از تلفن همراه، اين فرهنگً را به دست فراموشى سپرده است. پيامبر اسـلام
 پييوند با خويشاوندان شهرها رآباد مىكند و بر عمرها مى افزايد؛ هر چند انجامدهندگان آن از نيكان هم نباشند)، اين عمل افزون بر اجر اخروى، داراى آثار اجتماعى مطلوبى است كه به برخى از آن ها اشاره مى شود: اـا. صله رحم و يادگيرى اجتماعى
يكى از نظريههاى يادگيرى اجتماعى، نظريه (آلبرت بندورا)، است. بنا بر اين نظريه مردم

 حضور فرد در اجتماع و تعامل با افراد است. بنا بر اين نظريه، اغلب رفتا رفتارهاى آداد آدمى ناشى از مشـاهده و مدل سازى است. فرد با مشـاهده رفتار ديگًان درباره چگگونگًى رفتارهاى جديد،
 راهنماى عمل استفاده مىكند. افراد مىتوانند قبل از رفتار كردن، به طور تقريبى نحوه رفتار

 عضوى از خانواده و خانواده، يكى از خلقههايى اســت كه زنجيره جامعه راتشـكيل مىدهدد؛ از اينرو هر عملى كه در خانه انجام مى شود، در واقع تمرينى براى انجام آن در حد وسيعتر يعنى جامعه اسـت. از سـويى جمع شـدن اقربان و نزديكان، عملى بسـيار نيكو و شايستـه و مستحب است كه موجب شـادمانى و افزايش محبت قلبى ميان افراد مى شـود. نمونه بارز وصادق آن، جمع شـدن اهل بيت پِ معاشرتهاى كوچکى نيازمند توجه به حقوق ديگًران، احترام، گَشت، همكارى و ... توسط

فرد مى تواند موجب يادگيرى و انسـجام اجتماعى شـود. انسجام نيز موجب حيات، بالندگى جامعه و نيز عمران و آبادانى آن مى شـود. شيوههاى رفتار با كودكان و فرزندان، شـيوههاى احترام و تكريم كودكان و فرزندان، احترام و تكريم والدين توسط فرزندان، قدردانى از كارهاى مثبت فرزندان و تشويق آن ها، پاسخ به نيازهاى روانى و عاطفى افراد، برخورد شايسته همسر با همسـر و ... نمونههای بارز يادگيرى فردى و اجتماعى است كه از فرازهاى حديث شـريف كساء مى توان به دست آورد.
صلـه رحـم موجـب همبسـتگى اجتماعى مى شـود. تفاهـمر و همبسـتگى ميــان اعضاى خانـواده و در ابعـاد بزركتر در ميان اعضاى گروههاى كوچكى فاميلى و يارى رسـاندن آنان به همديگر، در اجتماع نيز اثر مى گَذارد و موجب شكلگيرى انسجام اجتماعى مى شود. از آنجا كه پايه و اسـاس گروههـاى خويشـاوندى، تمايلات فطرى و كششش هاى طبيعى ميان افراد است، اسلام نيز بر آن مهر تأييد زده و آن رانقطه شروع اصلاح نظام اجتماعى دانسته است؛ چحنانكـه رسـول خدا
 را راطولانى مىكند)، .
I_I. صله رحمر و نظارت اجتماعى
برقرارى ارتباطـات اجتماعى و مشـاركت فعـال در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى،

 رسـوم ملى و مذهبى جامعه خود آشـنـامى شـود، روشهاى زندگى اجتماعى رامى آموزد و به
 كـه تعامل هـاى دوجانبـه، در همم تنيده شـدن منافع و مصالح مشـترى، تلاش بـراى برطرف كردن حاجتهـاى مـادى و معنـوى ديگران و ... وجود داشـته باشـد. طبيعى است كه اين
 عنـوان جامعـهاى كوچک، به طور مستـقيم و غيرمستقيم ناظر بر رفتار يكديگَرند. اسـلام با


دسـتور برقـرارى صله رحـم، زمينه را براى چنين نظارتى فراهم كرده اسـت. از همين روست كه پيامبرَّ

نظارت اجتماعى از خانواده شكل مىگيرد و به اجتماع تسرى مى يابد. مجرى نظارت در خانواده، مخاطب خود را به خوبى مىشناسـد و اين نظارت حالت عاطفى دارد. به كارگيرى
 ارتباط صميمى و عميقى ميان والدين و فرزندان شكل بعَيرد و بدين سان از انحراف فرزندان جلوگيرى مى شود. نمونه بارز بهرهگيرى ازنامهاى نيكو القاب شوقانگَيز رامىتوان در در حديث

 ارتباط ميان والدين و فرزند را به نمايش مىگّذارد. ا_ــ. رابطه با خويشاوندان و احساس ايمنى

 آبراهام مزلو، روان شـناس معروف انسـانكرا، جزو اولين كسـانى بود كه در اين زمينه نظرياتى را امطـرح كرد. او چههارده نشـانگان رابـراى كسـانى كه احسـاس ناايمنى مىكنند، برشـمرده
 علاقه ديگَران نيسـت، ديگران با او برخورد سـرد و بدون محبت دارند و مورد تنفر و خصومت
 اسـت كـه او مطـرح كرده اسـت. از نظر او نشـانگان سـكَانه فـوق، نشـانـتان اوليه احسـاس نايمنى هسـتند كه به عنوان علت محسـوب مى شـوند؛ زيرا ديگر نشـانگان، ثانويه و معلول
 با آن ها، مىتواند احساس طرد شدن رااز فرد دور كند. فرد در تماس مداوم با اقوام و نزديكان


محبت و عطوفت اسـت و مورد تنفر و خصومت ديگَران نيسـت؛ زيرا همه انسـان ها در طول زندگى، احساسـات متفاوتى را تجربه مىكنند و بسـيارى از احساسات نيز وابسته به تعاملات آن هاست. افراد در تعاملات مىتوانند به احساسات يكديگر پاسخ مثبت يا منفى بدهند. حضـرت زهرا

 يـاد مىكـــد و بديـن شـكل نهايـت تكريـم و احترام خود به همسـر بزركَوارش را با استـفاده از كنيـه آن حضـرت به تصوير مىىشــد. ارتباطات خانوادگى و استـفاده از كلمـات زيبا و احترام
 اعضاى خانواده و اقوام، همدلى و همبسـتگى ميان آن ها را بيشـتر مىكند تا آنجا كه هنگام بروز مشكلات و ناملايمات، هر يك پشتوانه ديگرى مى شوند و مىتوانند در مقابل سختى ها و حـوادث مقاومـت كنند. فردى كه ايـن اطمينان و آرامث راد ر مجموعـه خانواده از دوران
 همواره ديده اسـت كه هنگًام بروز حادثه، همه افراد خانواده و فاميل ضمن ابراز همدردى، براى كمك به يكديگر آمدهاند.
در واقع يكى از آثار معاشرت هاى خانوادگى و ارتباط هاى فاميلى، كاهش احساس ناايمنى
 رسول خدا
 بـه حضرت فاطمه هِ
 اعضاى خانواده اشاره كرد كه منشأ ايجاد آرامش و صميميت ميان اعضاى آن است. در متن حديث، اهل كساء در اوج صميميت و عطوفت با بهرهگيرى از تعابيرى همحپون (يا أُمّاه)، "(يا ديا ابتاه)، (»يا ولَدى)،، (يا وصيّى و خليفتى و صاحب لوائى) و... به تصوير كشـيده شـده اسـت.


# سـكوت و بى ووحى بـر اين فضا حاكم نيسـت؛ زيرا سـكوت يكى از عوامل آسـيبزا در حوزه مباحث عاطفى در خانواده است. 

## 「. توجه به جايگًاه والدين

اصل وجود آدمى از پدر و مادر است؛ از اينرو جايگًاه والدين در پييوندهاى خويشاوندى
 فرزند خود دارند و او رااز زمان ناتوانى و ضعف كودكى تا زمان توانمندى و قدرت جوانى يارى

 ندهيد و به پدر و مادر احسـان كنيد)،. اهميت جايگًاه والدين در اســلام را از اين سـخن امام

 فرمان داده است، پس كسى كه از پدر و مادرش سِّاسگزارى نكند؛ خدا ر شكر نكرده است).





 از روى دلسـوزى و مهربانى با پدر و مادر خيره مكن و صدايت را بلندتر از صداى آن ها نكن. دست هايت را بالاى دست هاى آنها مبر و جلوتر از آنان راه مرو). اسلام اطاعت از والدين را يكى از وظايف اصلى فرزندان دانسته است تا آنجا كه رسول خدا

و پروردكارش باشد، روز قيامت در بالاترين جايگاه است)،.

 على، حسـنين و حضـرت زهرا حقيقت است. اصل تواضع و ادب، شيوه و روش حيات طيبه الهى است كه در سبك زندگى

 احتـرام بـه مقام والاى آن حضرت اشـاره مىنمايد؛ زيرا احترام به پـدر موجب قدرت يافتن و حفظ وحـدت خانواده مى مـود و نقش اساسى در تربيت فرزندان دارد. وجـود پدر، احترام بـه او و درك جايگاهـش افزون بر مشخص كردن قوانين خانـه، به برقرارى امنيـت و آرامش روحى و روانى كمـكـ مىكند. حضرت زهرا

 رفتار حضرت زهرا
 انجام كارهاى خودشان، اولويت را به والدين و انجام درخواست آن ها بدهند. اهميت احترام به والدين و تواضع در مقابل آنان تا آنجاسـت كه نقل اسـت در دال داله هاى آغاز بثت پيامبرُّ

 زمانى حليمه وارد شد و حضرت گوشه ديگَر فرش را براى او هین كرد و و او را روى آن نشانيد و محبت فراوانى به مادر رضاعى خود كرد(اشتهاردى،「_I. ناميدن والدين با احترام
 ادب، حگَونگى ناميدن و خطاب قرار دادن ياران خويش و ديگر افراد اجتماع است. ناميدن با

 نه تنهها يارانش را با كنيه مورد خطاب قرار مىداد؛ بلكه درباره حق پدر بر فرزند مىفرمود: (الاَ'
 را به اسـم صدا نزند، جلوتر از او راه نرود، پيش از او نـنشـيند و برايش دشـنام نخرد)،. بنابراين فرزنـد بايـد والديـن را بهگونهاى مـورد خطاب قرار دهد كـه جايگاه آنان و احترامشـان حفظ شـود. كوچگى شـمردن نام والدين معضلى فرهنگی ــ اجتماعى اسـت؛ زيرا اينگونه ناميدن والديـن موجـب مى شـود جايگاه الهـى آن دو گوهر ارزشـمند فراموش شـود. پيامبر اكرم دربـاره پيامدهـاى ناميـدن والدين به نام كوچكى فرموده اسـت: (الْفَقْرٌ مِنْ حْمَهــةٍ وَعِشْرِينَ
 مى شود ... [و يكى از آن ها] صدا كردن والدين با نام كوچک آنهاست)،.
 اسـت كـه نشـانه احتـرام و ادب در مقابل والدين اسـت. اگرچه پیيامبر پ.
 "(مبرّا دانسته است، اما بانوى بزرگ اسلام در كنار نام پدر عنوان (رسولالهه) را نيز استفاده، و احتـرام ويـرْه به پدر را رعايت مىكند. امـروزه ارتباط كلامى، باورها، علايق و عقايد كودكان و نوجوانان دسـتخوش تغيير شـده اسـت و اين تغييرات مىتواند به دلايل مختلفى همچچون تقليــد از غـرب، بىتوجمهى والدين، رسـانههاى اجتماعى، فيلمها و مشـخص نبودن مرزها و فراموش شدن ارزشها باشد. r.r.r. رابطه كلامى در خانه

زبان، ممهمترين عامل ارتباطى انسـان و كلام، سـادهترين و كاربردىترين وسـيله تبادل و تفاهم انسان ها به شمار مىرود. قرآن كريم توانايى برقرارى ارتباط كلامى را يكى از موهبت هاى
 پيشرفت جوامع و افراد دارد. جامعهاى را مىتوان سالم و پيشرو در اهداف دانست كه ميان اعضاى خانواده آن ارتباطات سـالم و سـازنده برقرار باشـد و خانوادهاى سـالم تلقى مى شود

كه افزون بر داشتن دانش و اطلاعات در حوزه همسردارى و تربيت كودك و نوجوان، ههارت استفاده از اين دانش رانيز داشته باشد. اهميت و ارزش ارتباطات كلامى در پيشرفت جوامع تا آنجاست كه خداوند امر رسالت و پييامبرى را مصداقى از يك ارتباط و و يیيامبر را مأمور انتقال


 گشـوده شـدن گره زبان، گرههاى سخن اسـت كه مانع درك و فمفم شــنونده مى شـود(مكارم
 كردن به والدين و خويشـاوندان و يتيمان و مسـتمندان ان دستور داده و و فرموده است: الز وَقُولُوا


 كلامى) و ونيز (تفاهم رفتارى) و به دنبال آن جهت دهیى به فرهنگى يك خانواده يا ملت دارد و
 رابطه كلامى مناسـبى با يكديگر برقرار كنند. يكى از زيباترين جلوههاى ارتباط كلامى، سـلام كردن اسـت. سـلام به عنـوان زيباترين، يرمحتواتريـن و مؤثرترين عامل ارتبـاط جمعى ميان
 در آيه اء سـوره نور، سـلام كردن را به عنوان يكى از آداب ورود به خانه معرفى كـه كرده و فرموده

 يك (سلام) ايجاد مىشود و چه بسيار كينهها و عداوتها كه با يك (اسلام) از بين مى رود و موجب الفت قلوب و تقويت ارتباطات مى شود(كرمى و حسينىنيا، ג9٪1، ص 119). يكى از راهكارهـاى نظـام تربيتى اسـلام بـراى جلوگيرى از سـردى روابط ميـان زوجين و




از مكارم اخلاق دينى و موجب انس و الفت و عامل رفع كدورت است. اميرالمؤمنين على


 گاه عرب بخواهد به كسى احترام بگَذارد، او را با كنيهاش مورد خطاب قرار مىدهد؛ چچنانكه
 مانند درخواست اجازه براى نشستن ، نكته اخلاقى مهمم ديگرى اسـت كه در حديث شريف
 وَصِيّى وَ خَليفَتى وَصاحِبَ لِوأَّى قَدْ اََذِنْتُ لَكَنَ).
اداى سـلام امـام حسـن عِّ
 حسين ،





يكى ديگً از مصاديق آرتباطات كلامى در خانواده، صدا زدن اعضا به نام نيكو و زيباست.







 ناميـدن حسـنين يِّيٌ) بـه القاب و كنيههايى همچحـون ((قرة عينى)، (اثمرة فؤادى)" و (شـافع
 بيانگر بار معنايى اعتقادى است؛ بلكه حاكى از صميميت بالاو بيان ويزگگى ها و خصلت هاى اختصاصى آن حضرات است كه مىتواند الگوى تربيتى درباره بيان شاخص هاى مثبت افراد و ارتقاى رفتار اعضاى خانواده در خطاب قرار دادن همديگر در متن و بطن خانه باشد(ر.ك: امرائى و همكاران،

س. اهميت اجازه گَرفتن از افراد (ااذن) در لغت به معناى علم، رخصت، اباحه، استماع و فرمان آمده است؛ چنانكه ايذان




 مشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام گوييّد؛ اين براى شما بهتر است) . علامه طباطبايى


 اجـازه گرفتن از افراد براى ورود به حريم خصوصى شـان حاوى پيامهايى همحچون احترام به مالكيت، امنيت و آزادى افراد، تقويت محبت ميان اعضا، حفظ حريم حيا و حجاب، مراعات

است(قرائتى،



در روايـات نيـز بـر اهميت اين مسـئله تأكيد شـده اسـت؛ چنانكه نقل اسـت فـردى نزد رسـول خدا بگَيرم؟ و به دنبال پاسـخ مثبت رسول خدا
 دارى كـه مـادرت را برهنـه ببينى؟؟). عـرض كرد: نه. پيامبـرَ






 اسـلامى محجـب سـاخت، يِيامبر


احترام والدين به حريم خصوصى فرزندان در عين نظارت بر آن ها، موجب تقويت اعتماد
 والديـن مسـئول آمـوزش احكام دين بـه فرزندان هسـتـند، بايد اين نكته را بـه فرزندان خود
 احتـرام بگَارنـد و براى ورود به حريم آن ها بايد ابتدا اجازه بكَيرند. در سـبكـ زندگى حضرت
 افراد مىتوانستنـد بدون اذن و اجازه زير كسـاء قرار گيرند، اما ابتدا الجازه مىگيرند و هنگًامى
 اگر شـرايط نيز فراهم باشـد؛ بدون اجازه نمىتوان وارد مكانى شـد. تكرار اذن ها وا اجازهمها در در




## F. صميمت ميان اعضاى خانواده

زندگى خانوادگى، نوعى زندگى اجتماعى اسـت كه بر پايه تعاون و همبسـتگگى و همكارى




 مجموعه نيازهاى آدمى، شايد هيج كدام به اهميت و اعتبار نيازهاى عاطفى و ونياز با به مهر و محبت نباشند. به جرئت مىتوان ادعاكرد كه نقش اينگونه نيازها در ادامه حيات متعادل انسان، از نقش نيازهاى اقتصادى و معيشتى كمتر نيست؛ بهكيونها جمله نيازهاى اساسى آدمى برشمرده و محروميت آن را سبب ساز بروز عوارض و آسيب هاى روانى و ريشه بسيارى ازنابهنجارى ها و ناسازَارى ها دانستهاند (حراغى كوتيانى،
 روابط گرم ميان آنان مى شود. فضاى امن و محدود خانه، حريمى براى ابراز احساسات، بيان


 همـكارى در مواجهـهـه با مسـائل گوناگون مى شـود و فضاى رشـد اخلاقى را فراهـمم مىكند. از






 بدانى كه او نعمت خداوند بر بر توست؛ پِ سِ او راكرامرامى بدار و با باو با بارفق و مدارارا برخورد كن و هر حند حق تو بر او وبيشتر است، امي اما حق او بر بر تو اين است استه
با او مهربانى كنى).

احترام ميان اعضاى خانواده راكه موجب ايجاد آرامش وري و صميميت ميان اعضا میى شود،




 سخن رسول خدا


## نتيجديّيرى










تشـكيل خانواده سالم اسـت. آنحّه كه امروزه به عنوان نظريههاى روان شناسى براى تحكيم خانواده بيان مىشود، مىتوان به صورت جامع و كامل در آموزههاى اسلامى يافت؛ چنانكه

 آمده است پس هر كه به ديده بصيرت بنگرد، به سود خود او و هر كس از سر بصيرت ننگرد،، به زيان خود اوست و من بر شما نگَهبان نيستمر). در ثروهش حاضر جايگًاه و تأثير سبك تربيتى مطرح شده در حديث شريف كساء به طور اجمالى مورد بررسى قرار گرفت. از آنجا كه هر يك از شـاخصههاى تربيتى اين حديث شريف مىتواند تمدن آفرين باشـد و افراد را براى حضور در جامعه و تشـكيل جامعه مهدوى آماده كند؛ پيشـنهاد مى شـود علاقهمندان به موضوع سـبكـ زندگى و مسـائل تربيتى تمدن نوين اسلامى، شاخصه هاى تربيتى بيان شده در اين حديث شريف را به صورت مفصل و در قالب كتاب يا اپايان نامه مورد واكاوى قرار دهند.



## فهرست منابع

فارسى





 ص ص






 دوم، تهران : نشر ارجمند.

عربى

 ـ ــ دمشق: دار القلم ـ دارارالشاميه.
 الكتاب العربى.

 اسماعيليان.
 . . وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمر.



